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ABSTRAKT
Kriminaliteti është një dukuri mjaftë negative jo vetëm në vendin tonë por në tërë botën.
Krimineli si person i cili kryen veprën penale është ai i cili shumë rrethana dhe shumë
faktorë e sjellin deri tek ky vendim apo deri tek kjo vepër. Luftimi për ndalimin e
kriminalitetit është një dukuri e cila duhet të jetë e pranishme në masë mjaftë të lartë. Krime
kemi shumë në ditët e sotme por jo gjithnjë krimineli kapet në vendin e ngjarjës.
Hulumtimi shkencor “Roli i ADN-së në hetimin e krimit” trajton një llojllojshmëri
problematikave dhe tregon se si bëhet zbardhja e një vepre penale me ndihmën e analizave
të ADN-së, roli i gjakut në organizmin e njeriut, llojet e grupeve të gjakut, proceset civile
dhe pse është e përdorur ADN në ato raste, gjenerimi i analizave të ADN-së sa është i saktë
dhe si bëhet ai, mjetet të cilat përdorën dhe zhvillimi i teknologjisë dita e ditës. Po ashtu
kemi të bëjmë dhe me përdorimin e tyre në vendin tonë.

Fjalët kyqe: Kriminalitet, prova biologjike, gjaku, ADN, gjenerim, vepra penale, aparatura,
teknologjia, shkenca forenzike
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HYRJE

Prej vite më parë shoqërisë tonë i është dashur që të luftoj kriminialitetin në çfarëdo lloj
forme të mundur. Fatëkeqësisht kriminaliteti asnjëherë nuk u shua, por dita e ditës mjetet,
numri dhe kriminelët vetëm se po shtohën në një masë mjaftë të lartë. Grupe të ndryshme
si në kriminialitet të organizuar, dhunimi, trafikimi me qenie njërzore, trafikimi me lëndë
narkotike dhe shumë krime të tjera bëjnë sa më të vështirë mënyrën e zbulimit se cilët
persona fshihen pas këtyre krimeve. Agjencioni i forenzikës në vendin tonë bën një punë
sa të vështirë dhe sfiduese po ashtu paraqet një ndihmë mjaft të lartë për zbulimin e krerësve
të krimit. Shkencat forenzike janë ato të cilat prej viteve më parë u lartësuan me një rëndësi
shumë të madhe për kriminalitet. Problemet të cilat shkaktoheshin, vrasjet të cilat mbetnin
enigm shfaqën edhe interesimin dhe zbulimin për provat biologjike të cilat mund të gjenden
në vendin e ngjarjës, në trupin e viktimës etj. Gjaku ka rëndësi shumë të lartë në organizmin
e njeriut, por ka rëndësi edhe në forenzikë dhe në zbulimin e rasteve. Analizat e ADN-së
janë ato të cilat kanë një rol mjaft të rëndësishëm në forenzikë dhe në luftën kundër krimit.
Krimi një engimë e cila do kohë për tu zbuluar por megjithatë do të zbulohet dhe analizat
e ADN-së janë vetë ato të cilat të hapin rrugët për zbulim.
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2.1

SHQYRTIMI I LITERATURËS (HISTORIKU)

Çfarë janë shkencat forenzike?

Mënyra më e mirë për të filluar trajtimin e temës “Roli i ADN-së në hetimin e krimit” është
të flasim së pari për shkencat forenzike.
Shkencat forenzike kanë një rol mjaft të lartë në shërbimin e ligjit.
Fjala forensik/forensis nga gjuha latine nënkupton që ka të bëjë me ligjin, apo ka të bëjë
me argumentime dhe debate. Në kohën e sotme forenzika ka zbatim për sistemin gjyqësor.
Kur bëhet kombinimi me shkencën dhe forenzikën nënkuptohet përdorimi i proceseve,
përdorimi i metodave për të zbuluar misteret, për zgjedhjen e krimeve. (Marjanoviq, 2007)
Një historik i shkurtër sa i përket shkencave forenzike dhe evolimit të tyre. Në vitet 1250
në Kinë janë publikuar disa punime të mjekësisë së forenzikës. Ka edhe shumë mendime
të tjera, disa flasin se fillimet formale të shkencës moderne të forenzikës në pjesën
perëndimore në këtë periudhë rreth 1800 dhe 1850.
(Gaensslen, Harris, Lee, 2008)
Mathieu J.B. Orfila (1787-1853) i lindur në Majorca të Spanjës, ai u bë një fizicient dhe
ishte më i miri i asaj kohe në Francë.
Ndryshe ai ndonjëherë quhet edhe si “babai i toksikologjisë forenzike” (Courtesy National
Library of Science).
Në toksikologjinë ligjore bëhen analizat e lëngjeve të trupit, mungesën e drogës, helmeve
etj. Si lëndë të studimit e ka kriminelin, kriminalitetin, faktorët e tjerë objektiv dhe
subjektiv. masat parandaluese, viktimën.
Studimin e krimit në përgjithësi e trajton kriminologjia. Kuptimi i kriminologjisë rrjedhë
nga fjalët latine - greke Krim edhe fjala logos që do të thotë shkencë.
Shkencat ligjore në Shqipëri janë aplikuar në shekullin XX. (Myftari, 2008)
Shkencat forenzike janë shkenca të cilët kanë departamente të posaqme sa i përket
analizave dhe ndarjet që i bëhen personave.
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2.2

Kriminalistika dhe Krimi

Kriminaliteti paraqet një dukuri mjaft negative në vendin tonë dhe në të gjithë globin. Një
dukuri e cila gjithmonë luftohet të shuhet por fatëkeqësisht ajo vetëm se po rritet.
Kriminalistika ka të bëjë me shkencën e cila merret me parandalimin e krimit. (Gjoncaj,
2013)
Një rast i krimit paraqet një rrugë të gjatë ku kalonë në gjurmët laboratorike kriminalistike
deri te studimi i rastit. Kemi metoda të ndryshme në kriminalistikë të cilat të shpien deri
tek zbardhja e rastit si: metoda e provës, metoda e krahasimit, statistikore, analiza dhe
sinteza, induksioni dhe deduksioni. Përdorimi i teknikave të ndryshme. (Begeja, 2004)
Dita e ditës zhvillimi dhe përsosmëria e metodave të zbardhjës së rasteve po ndodh duke e
bërë më të sofistikuar punën e cila të shpie deri tek parandalimi i krimit.

2.3

Provat biologjike

Biologjia e cila i përket ligjit dhe provave ka të bëjë me aplikimin e gjenetikës, biokimisë
dhe proceseve të tjera të biologjisë të cilat përdorën për nevojat e Drejtësisë dhe proceseve
ligjore për administrimin e drejtë të ligjit.
Kjo shkencë i shërben ligjit. Një hetim mjekësor i përket në të shumtën e rasteve studimit
të gjakut dhe materialeve të tjera fiziologjike.
Provat biologjike janë shumë të rëndësishme dhe klasa më e lartë për zbulimin e provave
fizike. ADN është ajo e cila i ka dhënë një rëndësi edhe me të lartë kësaj shkence.
(Gaensslen, Harris, Lee, 2008)
Provat mjeko ligjore mund të jenë të rëndësishme në shumë situata.
Disa situata janë këto:
❖ Krime kundër një personi
❖ terrorizmi
❖ vrasje
❖ sulm
❖ atësia kriminale
❖ përdhunim
3

❖ Krime kundër pronës
❖ vjedhje
❖ Incidentet e automjeteve motorike
❖ Atësisë / farefisnore
❖ Identifikimin e kufomave
(Myftari, 2008)

2.3.1 Ekzaminimi i Provave Materiale Biologjike
Procedurë e ekzaminimit mjeko ligjor që përfshin ekzaminimin e gjakut, spermës, qimeve,
eshtrave, dhëmbëve, indeve ose pjesë organesh, pështymës, djersës, urinës, dhe indeve të
tjera trupore për qëllime mjeko ligjore;
(citat LIGJI Nr. 05/L -060 PËR MJEKËSINË LIGJORE , 2016)
Në ditët e sotme ADN ka një rëndësi të veqantë sa i përket një hetimi se a ka qenë kryerësi
i veprës penale personi dhe kjo bëhet nëpërmjet gjakut të personit ku do të flasim pastaj
sa i përket gjakut, tipeve të gjakut dhe ADN-në.
Zhvillimi i hovshëm dhe rëndësia e këtij procesi ka bërë që këto prova të kenë rol të madhë
në kriminalistikën e ditëve të sotme.
Gjurmët e gishtrinjëve dhe gjurmët fluide nga disa autorë janë të barabartë për rëndësinë
që ato kanë dhe vlerat e tyre në proceset kriminalistike.(Ademaj,2010)

Gjaku ka rëndësinë më të madhe dhe ndryshe mund të konsiderohen edhe si provë
toksikologjike ndonjëherë sepse është prova e cila analizon përdorimin e drogave ose
helmimeve. Flokët janë qështje biologjike gjithashtu por ato më shumë hyjn tek fibrat.
(Gaensslen, Harris, Lee, 2008)
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2.4

Gjaku dhe rëndësia e tij

Gjaku është njëri ndër faktorët dhe treguesi më i saktë në një procedurë penale. Gjaku është
një provë e cila në gjendje të lëngshme apo të thatë është prova më e saktë e cila zhvillohet
në çdo proces. Gjaku është një lloj indi i lëngshëm. (Myftari, 2008)
Ai i cili e dërgon oksigjenin tek të gjitha qelizat e trupit përmes mushkërive.
Këtu kemi të paraqitur një eksperiment i cili tregon përbërësitë e gjakut.
Një tub i gjakut në qetësi do të formojë një sistem dyfazor. Gjaku do të ngjitet dhe pjesa e
poshtme e kuqe e errët do të përfshijë të gjitha qelizat e gjakut.
Procesi i qarkullimit të gjakut është i rëndësishëm për jetën e njeriut.
Ky proces krijohet për shkak të punës mekanike të cilën e bënë muskuli i zemrës. Trupi i
njeriut ka përafërsisht 5-6 litra gjak.
(Gaensslen, Harris, Lee, 2008)

2.4.1 Përbërja e gjakut
Gjaku si përbërës të tij ka: qeliza të kuqe (eritrocite), pllakëza (traombocitet), qelizat e
bardha (leukocitet) dhe plazmën.
Qelizat e kuqe të gjakut (eritrocitet) mundësojnë kalimin e oksigjenit në tërë trupin, ato
janë të rrumbullakta dhe në pamje duken në mënyrë rrethore sikurse doughnuts por nuk
kanë vrimë. Një analizë gjaku mund të tregojë për gjendjen shëndetësore të tyre madhësinë,
shëndetin dhe formën që kanë ato. (Cimrak, Jancigova, 2018)
Qelizat e bardha të gjakut (limfocitet) janë ato të cilat gjenden në limfë dhe në gjak, ku
edhe janë lëngë fluid. Dimensioni i tyre ndryshon midis 9 dhe 18 μm. 8000 leukocite për
një milimetër kub është numri i tyre dhe paraqet një vlerë normale të tyre.
ato klasifikohen në dy grupe sipas formëse se çfarë lloji ka bërthama.
Kjo ndarje klasifikohet në: Mononukleare dhe polinukleare. (Wilson, 2011)
Plazma paraqet përzirjen e ujit, proteinave, kripërave dhe sheqerit është kompetenti i
lëngshëm i gjakut. Si detyrë e saj është transportimi i qelizave të tjera të gjakut në tërë
trupin së bashku me lëndët ushqyese, antitrupa. Po ashtu ajo bënë edhe qarkullimin e
hormoneve dhe proteinave të cilat ndihmojnë në ruajtjen e balacaës së lëngjëve të cilat janë
në trup. Plazma përmban 91% deri 92% ujë dhe 8% deri 9% të solideve. (Varacallo, 2019)
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2.4.2 Llojet e grupeve të gjakut
Më poshtë janë paraqitur llojet e grupeve të gjakut të cilat përbëhen nga shumë elemente
të njejta por dallojnë nga njëra tjetra, dallimi bëhet nga mungesa apo prania e disa
antigjeneve.

A+

AB-

0+

B-

B+

0-

AB+
A-

Figura 1 : Llojet e grupeve të gjakut.
Burimi: (Daniels, 2013)

2.4.3 Rëndësia e llojit të gjakut

Të njohim llojin e gjakut është e rëndësishme për shumë arsyje.
Lloji i gjakut është i trashëguar nga prindërit.
Rëndësia për njohjen e gjakut është për të bërë parandalimin e rrezikut të pranimit të një
lloji tjetër të gjakut në momentin kur keni nevoj për të psh. në rastet e transfuzionit të gjakut
ose gjatë një operacioni. Nëse do të bëhej përzirja e gjakut me një lloj tjetër mund të bëhet
shkak edhe i vdekjës sepse bëhet grumbullimi i qelizave. (Wijayasinghe, 2018)
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Një tjetër arsyje e njohjës së grupit të gjakut është dhe për shkak të sëmundjeve të zemrës
se cilat tipe janë më të rrezikuara.
Tipet me grupin AB janë më të rrezikuar për 23 përqind për sëmundjet e zemrës për dallim
nga ata me grup 0. Ata me grupin B kishin 11 përqind më të lartë rrezikshmërin, kurse ata
me grup A 5 përqind. Kjo është e nevojshme të dihet për shkak të parandalimeve dhe
kujdesjës që mund personat ti bëjnë vetës. (D’Adamo, 1997)
Njohja e grupit të gjakut ka të bëjë edhe me rrezikimet që shfaqen në shtatëzani ku kjo ka
të bëjë me Rh e cila përcakton se a është lloji i gjakut pozitiv apo negative. Gratë shtatëzëna
të cilat kanë lloj të ndryshëm të Rh-së nga fëmija mund të shkakëtojë komplikime tek gratë.
Për këtë arsyje përdorën vaksinat e cila mund të parandalojë problemet me Rh-në. (Staff,
2019)

2.5

Flokët dhe qimet

Flokët janë prova materiale të cilat shpesh herë i hasim në situate të ndryshme: vjedhje me
thyrje, marëdhënie seksuale me dhunë, vrasje etj.
Flokët janë si prova të cilat gjenden në vendin e ngjarjes edhe nëse kalon nje kohë e gjatë.
Flokët mund të gjenden në trupin e viktimës, armët apo pajisjet të cilat janë përdorur për
të kryer krimin, etj. (Myftari, 20008)

2.6

Pështyma, njolla spermë dhe materiali vaginal

Pështyma ka rëndësi për krimet të cilat kanë të bëjnë me akte seksuale por edhe krime të
tjera. Ku bëhet identifikimi nga qelizat e saj, në mbetjet apo produketet ku ajo gjindet për
identifikimin e personit. (Ballatyne, 2007)
Njolla spermë bie në rroba dhe krijon një ngjyrë hiri të cilat e forcojnë rrobën. Ato gjenden
deri 14 orë pas aktit seksual tek femra e dhunuar.
Por nëse viktima ndërron jetë atëherë kjo spermë mund të gjindet edhe pas 10 ditëve.
(Myftari, 2008)
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2.7

ADN dhe rëndësia e saj në zbardhjen e krimit

AND-ja është molekula biologjike më e famshme, të gjitha format e jetës në tokë e kanë
të pranishme këtë lloj molekule.
Një molekulë e cila përmban kodin gjenetik unik të secilit person quhet ADN.
Mban udhëzimet për ndërtimin e proteinave të cilat janë thelbësore për funksionomin e
trupit. ADN mbart udhëzimet për zhvillimin, rritjen, riprodhimin dhe funksionimin e gjithë
jetës. ADN është molekulë të cilës udhëzimet e saj kalohën nga prindërit tek fëmija.
Saktësisht gjysma e AND-së ka origjinën nga babai dhe gjysma nga nëna. (Newman, 2018)
ADN ndryshe njihet si acidi desoksiribonukleik.
Gjenetika është një shkencë e cila ka të bëjë me zhvillimin apo si kalojnë karakterisitkat
nga një brezë në brezin tjetër. ADN është e organizuar në kromozome të cilat gjenden në
nukleusin – bërthamën e shumicës së qelizave.
Në qelizat të cilat janë seksuale , ku gjinden spermatozoidi dhe qeliza vezë janë vetëm 23
numri i kromozomeve , kurse pas fekondimit bëhet 46 numri i tyre.
(Gaensslen, Harris, Lee, 2008)
Në një grup njerëzish ka shumë ndryshime sa ju përket, gjinisë, trupin, racën, tiparet e
ftyrës, flokët etj. por grupi sa I përket një familje e paraqet atë grup ku kanë karakteristika
të përbashkëta gjenetike të cilat trashëgohen ndërmjet tyre.
Bartësi i trashëgimisë është ADN-ja. (Myftari, 2008)
Francis H.C.Crik dhe James D.Ëatson ishin ata të cilët në vitin 1953 kanë përdorur rreze
x-ray crystallography ku zbuluan se si kanë trajtat gjenetike të qezilave dhe si është e
ndërtuar. (Watson, 2001)

2.8

Struktura e ADN-së

ND, është e përbërë nga dy filamente në formë elike, të cilat janë të bashkuara me njëra
tjetrën nga baza azoti, emrat e të cilëve janë
adenina(A)
guanina(G)
citosina(C) dhe
timina(T). Këto katër baza përbëjnë alfabetin me të cilin është shkruar libri i AND.
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Një gjen është pjesë e ADN-së e cila ka sekuenca të A-C-G-T të cilat japing një prodhim
të saktë qelizor. (Newman, 2008)
ADN ka formë spirale të dyfishtë sepse kjo molekulë është me dy fije dhe e shtrembëruara.
Të dyja janë individuale dhe përbëhen prej:
Një molekulë sheqeri
Një molekulë fosfati
Përmban pesë karbone
Një pjesë ku përmban azot. (Bettinger , 2016).
Pasi që shumica e qelizave kanë një kopje të ADN-së shumica e organeve mund të përdoren
për tip të AND-së. marrja e AND-së nga ashti nuk është aq e lehtë si në gjak. AND është e
pranishme në gjak, në pështymë, rrënjën e flokëve, urinë, indet kockore, lëkurë, lëngjet
gjenitale. Mostrat e marra prej këtyre faktorëve paraqet ADN-ën e cila mund të dëshifrohet.
Me këto baza paraqitet kodi gjenetik i individit i cili përmban informacionin e nebojshëm
për zhvillimin dhe individualizimin e një personi (Myftari, 2008)

2.9

Zhvillimi dhe metodat e analizave të ADN-së

Përdorimi i ADN-së dhe zhvillimi i saj në rastet e forenzikës janë shfaqur nga shkencat e
gjenetikës rreth viteve 1970-1980. Ka pasur shumë zhvillime në laboratorët nga biologët
molecular. Qëllimi i tyre ishte të kuptojnë rëndësinë dhe zhvillimin se si punojnë gjenet.
Shumica e popullësisë ka AND fuknsionale, por ka një numër ku ADN nuk është
funksionale dhe ndryshe mund të quhen ADN anonime. (Gaensslen, Harris, Lee, 2008)
ADN ka një profil i cili ka një listë të numrave të cilët tregojnë se sa njësi ka në secliën
regjion për 20 rajone të cilan janë të vendosura tek gjenet. Kromozomet përmbajnë shënues
ku sekuencat e shkurtra të ADN-së përsëriten shumë herë. Numri i atyre përsëritjeve
ndryshon në secilin shënues nga një person në përsonin tjetër ku secili person ka dy kopje
të secilit shënues ku njëri është I trashëguar nga nëna njëri nga babai. Shkencëtarët marrin
ADN-në nga gjaku apo indet e tjera dhe pastaj kopjojnë atë duke përdorur zinxhirët
polimerazë dhe duke përdorur elektroforezën kapilar. (Arnaud, 2017)
Rreth vitit 1993, aplikimet e analizave të ADN-së në shkencën mjekoligjore, vlerësimin e
sëmundjeve janë arritur zhvillime të mëdha në aplikimin e analizave të tyre. Zhvillimi i
teknikave, identifikimi personal informues dhe avancueshmëria e përdorimit të këtyre
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analizave kanë bërë një përdorim dhe ndihmesë të madhe për krimin në jetë. (Alfor, Caskey,
2005)
2.9.1 Si bëhet gjenerimi i një profili të ADN-së dhe sa mund të qëndroj ADN
Hapat e ADN për një profil janë të ndryshëm si fillim kemi:

1. Ekzaminimi laboratorik i artikullit të cilin e kanë gjetur pëër të zbuluar ndonjë lëngë
të trupit të pranishëm.
2. Marrja e mostrave të cilat gjendën si lëngje të trupit.
3. Vlerësimi i asaj mostre të cilin e kemi zbuluar.
4. Nxjerrja e ADN-së
5. Kuantifikimi i ADN-së
6. Kopjimi i rajoneve të STR ku përdoret procesi kimik i quajtur PCR
7. Pastaj bëhet ndarja e produkteve PCR e cila bëhet sipas madhësisë
8. Zbulimi i atyre produkteve të PCR.
9. Dhe për fund bëhet interpretimi i të dhënave. (Bettinger, 2016).
ADN degradon me kalimin e kohës dhe se sa mund të zgjat kjo varet vetëm nga mënyra e
ruajtjes. Ekspozimi ndaj nxehtsisë, rrezet e diellit, ujit mund të shkaktojnë degradimin më
të shpejtë. ADN ruhet në mënyrënmë të mirë duke e ngirirë atë dhe duke e ruajtur në një
enë të mbushur me vakum. në kushte ideale, ADN do të zgjasë rreth 6.8 milion vjet, pastaj
të gjitha lidhjet do të prisheshin. Por ADN nuk do të jetë e lexueshme pas 1.5 milion vjet,
thanë studiuesit.
(Slatte, 2014)

2.9.2 Analiza e ADN-së në forenzikë – përseritjet e shkurtëra

Seksionet e vogla të ADN-së janë ato të cilat analizohën në mënyrë rutinore për prova
mjeko-ligjore të një individi. Ato pjesë të cilat analizohen quhen përsëritje të shkurtëra të
njëpasnjëshme – STR. Mbrenda një popullate ka STR me gjatësi të ndryshme përsëritjeje.
(Watson, 2001)
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Versionet e ndryshme quhen alele të cilat japing një masë se sa është ajo e zakonshme në
atë popullësi.
STR duhet të analizohet një numër të ndryshëm për të siguruar të mos ekzitojë ADN e
njejtë tek disa njerëz Fal teknologjisë është rritur edhe numri I lokacioneve të ndryshme të
STR-së. (Gaensslen, Harris, Lee, 2008)
2.9.3 Analiza e shpejtë e ADN-së
Paraqitet një term i cili përodret për të përshkruar procesin e zhvillimit të zbulimit të ADNsë pa intervenimin e dorës së njeriut. Qëllimi për të cilën përdoren analizat e shpejta në FBI
është për të lidhur instrumentet tregtare nga FBI për të prodhuar një profil të ADN-së
mbrenda dy orëve , për të zbuluar krimet të pazgjidhura. (Solomon, 2019)

2.10 Llojet e testeve të ADN-së dhe procedurat e testimit
Ekzistojnë tre lloje të testeve gjenealogjike të ADN-së:
Testet Y- kromozome (Y-ADN)
Testet për linjën direkte të nënës mitrokondrinale (mtADN)
Testet autonome të ADN-së për të gjetur ndeshje në të gjitha linjat stërgjyshore.
(Coakly, 2015)
Procedurat e testimit të ADN-së
Procesi i testimit të ADN-së përbëhet nga katër hapa:
➢ Ekstraktimin
➢ Kuantifikimi
➢ Amplifikimi
➢ Elektrofazën Kapilare
(Minnesota Department of Public Safety, 2019)
2.11 Aplikimi i ADN-së në forenzikë
ADN përdoret vetëm në ato raste kur janë depozituar, zbuluar ato materie ku mund të
gjendet ADN. Edhe pse sot janë përsosur analizat e ADN-së ka ende bllokues sa i përket
analizave të cilat përdorën për të zbuluar krimet. Masa më e madhe ku përdorën analizat e
ADN-së janë në raste kriminale, raste civile dhe për identifikimin e personave ku metodat
e tjera nuk mund të përdoren. (Gaensslen, Harris, Lee, 2008)
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Provat e ADN-së kur ndodh një krim si sulmi seksual mund të bëhet nga vendi i ngjarjes
por edhe mund të mirren nga trupi i viktimës. Si viktimë mund të zgjidhni dhe të bëni një
test për krim seksual i forenzikës ndryshe njihet edhe si “pasjisje përdhunimi” i cili
ndihmon për të ruajtur provat të cilat mund të gjenden të ADN-së. Testi i forenzikës e bënë
të mundur mosraportimin e krimit menjeëherë por ai bënë të mundur ruajtjën e provave në
mënyrë të sigurt që në të ardhmen nëse ju vendosni të raportoni krimin për një kohë të
caktuar. (Arnaud, 2017)
Shërbimi i shkencave ligjore ka zhvilluar analizën e cila ka të bëjë me përfshirjën e
mutacioneve ne gjenin e receptorit të melanokortinës i të njeriut. Ngjyra e flokëve të
njerëzve janë të ndryshme, njerëzit mund të kenë dhe flokë të kuqe dhe nuk janë aq të
shpeshta përveq se në disa popullata të caktuar. Disa studime forenzike kanë të bëjnë me
ngjyrën e syve gjenetikën e tyre dhe lidhjen me gjenin OAC2 me kromozomin 15 ku ka të
bëjë edhe me pigmentin e lëkurës dhe flokëve. IrisPlex quhet testi i fundit i cili jep
parashikimin e saktë për ngjyrën blu dhe kafe të syve. Studimet janë kryer duke ekzaminuar
shpeshtësinë e aleleve të përsëritura të njëpasnjëshme të shkurtër, në grupe të prejardhjes
së ndryshme gjeografike. Studiuesit po ashtu parashikojnë që zhvillimi i shkencës do të
bëjë të mundur që të përcaktohen detaje shtesë si për agresionin, homoseksualizmin,
bujarin etj. (Tozzo, 2018)
ADN mund të gjendet në çdo lloj provash biologjike. Kur kemi rast të dhunës ajo mund të
viej nga gjaku apo nga lëngjet e tjera trupore. Qelizat e lëkurës mund të sigurojnë hetuesit
të bëjnë testet e ADN-së. Testimi i saj është më shumë se 99% i saktë por një në miliard
shans ka që AND të jetë e përputhëshme për dy individ. Mund të shfaqen edhe gabime në
prova si rezultat i përzirjeve në laborator. Çdo shtet ka rregullat e tij specifike për trajtimin
e ADN-së ku ka raste kur gjykata mund të mos e lejoj përdorimin e provave gjenetike nëse
këto kërkesa nuk përputhen. (Bettinger, 2016)
Analiza e ADN-së mjeko-ligjore merret me matjen e gjatësisë së ADN-së në këto vende, e
cila lidhet me numrin e përsëritjeve të blloqeve me katër baza.
2.12 Rasti i parë i përdorimit të ADN-së në vëpër penale
Colin Pitchfork ishte vrasësi i parë i cili u kap duke përdorurë ADN-ën si analizë. Në Angli
në vitin 1986 u përdhunua 15 vjeçari Dawn Ashworth i cili edhe u vra. Profesori Alec
Jeffrey ishte profesori i gjenetikës i cili zbuloi se modelet në disa rajone të ADN-së mund
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të përdorën për të dalluar individët njëri nga tjetrin. Aty ishte momenti ku Jeffry duhet të
përdorte teknikën për kriminalitet. Policia mendonte se vepra ishte kryer nga një person
tjetër dhe venose se më shumë se 4000 burra ti merrej mostra e gjakut dhe pështyma.
(Wambaugh, 1990)
Personi i cili përpiqej të shmangte rrjetën e AND-së ishte vetë Colin Pitchfork. Pitchfork
nga analiza e bërë doli se ishte vrasësi dhe u dënua me burgim të përjetshëm. Në ditët e
sotme vetëm analiza e ADN-së nuk është e mjaftueshme për të siguruar bindjen se personi
ka kryer vepër penale. (Gaensslen, Harris, Lee, 2008)

2.13 Përdorimi i ADN-së për rastet civile
AND ka përdorim mjaft të lartë edhe në rastet civile. Në ato raste kur atësia është e
diskutueshme. Në disa prej vendeve forenzika nuk bënë analiza për atësinë e diskutueshme
pasi që merren me krimet të cilat ndodhin në atë vend.
Si pjesë e përhershme për rastet civile analizat i kanë kryer laboratorët dhe klinikat e
caktuara për analiza. Këto laboratora shumë rrallë janë ata të cilët bëjnë edhe analiza të
rasteve kriminale. (Gaensslen, Harris, Lee, 2008)
Në rastet civile ka të bëjë kjo analizë edhe kur kemi të bëjmë me rastet e shkëmbimit të
foshnjëve, procedurat e mirëmbajtjës, mosmarrëveshjet. Kur kemi të bëjmë me atësinë e
diskutueshme për një fëmijë atëherë kemi një krahasim të ADN-së i cili merret nga indet e
fëmijës me nënë dhe babain e tij duke ju ofruar një dëshmi të pagabueshme për prindërit
biologjikë. Nëse bëhet kjo lloj analize prova është e pakundërshtueshme dhe nuk ka nevoj
ndonjë argument të zgjatur në atë gjykatë. (Adhikary, 2004)

2.14 Teknologjija e re e ADN-së
Teknologjia po zhvillohet dita ditës dhe disa zhvillime të kësaj teknologjije mund të
përdoren vetëm në laboratore të posaçme por mund dhe të përdorën në një rreth më të madh
duke e ditur se koha kalon. Qelizat njerëzore kanë 46 kromozome, 44 janë të ndara dhe dy
prej tyre quhen kromozome seksuale. Për meshkujt janë XY kurse për gjininë femrore XX.
Në rastet seksuale kemi kur ne mund të kemi vetëm kromozomin Y ku advantazhi i saj
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është se këtë kormozom kanë vetëm meshkujt. ADN nuk kanë vetëm qeniet njerëzore por
edhe kafshët dhe bimët. (Gaensslen, Harris, Lee, 2008)
Zhvillimi i "teknologjisë së chip-it të ADN-së" ku përdoret nanoteknologjija e cila bënë të
mundur zvogëlimi e kohë dhe zgjidhjën e analizës së provave të ADN-së. zhvillimi i
metodave për të pasur sa më shumë sukses në analizën e sendeve të vjetra apo të
degraduara. Teknologjitë të cilat mundësojnë STR, SNP dhe mtADN, teknologjitë që
lejojnë ndarjën e gjurmëve të sulmuesit seksual mashkull nga viktimat femra. Për
zhvillimin e tyre dhurohen shuma milionëshe të arrihet përsosmëria e tyre. (Geberth, 2017)

3

DEKLARIMI I PROBLEMIT

Gjatë procesit të hulumtimit të këtij punimi kam hasur me problematikën e vetë
kriminalitetit. Kriminaliteti si dukuri mjaftë e dëmshme e cila fatëkeqësisht dita e ditës
vetëm po rritet dhe mjetet e kryrejës së veprave penale vetëm se po sofistikohen, ku kjo
paraqet një zhvillim edhe për mënyrën e zbulimit dhe mjeteve të cilat përdorën për zbulimin
e kriminalitetit. Gjatë këtij procesi kam hasur dhe shtjelluar edhe forenzikën si shkencë, e
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cila luan një rol mjaft të rëndëishëm sa i përket zbulimit të kriminalitetit. Në këtë punim
kam paraqitur edhe përbërjën bilogjike të gjakut, rëndësinë e tij në organizmin e njeriut por
edhe rëndësinë e tij në zbulimet kriminalistike. Ky punim ka të shtjelluar edhe provat të
tjera biologjike të cilat hyjnë për përdorim në shkencat forenzike.
Përveç tjerash kam cekur edhe çfarë është ADN-ja, strukturën e saj, zhvillimin dhe metodat
se si bëhen analizat e ADN-së dhe sa mund të qëndroj ADN.
Pastaj një vështrim i llojeve të testeve të ADN-së dhe si bëhen procedurat e testimit. Si lloj
historie, se kur është përdorur ADN për herë të parë, krahasimi i aplikimit të saj në
forenzikë dhe aplikimi i saj për rastet civile. Teknologjija dhe zhvillimi i aparaturave të
cilat bëjnë analizat e ADN-së, statistikat e vitit 2018-2016 sa i përketë numrit të analizave
dhe punët të cilat janë realizuar mbrenda këtyre viteve.

4

METODOLOGJIA

Ky punim është një hulumtim përshkrues i cili quhet i tillë sepse të dhënat janë grumbulluar
nga literature relevante siç janë: raporte, libra, punime shkencore revista akademike,
profesionale etj.
Qasja të cilën kam përdorur gjatë këtij hulumtimi është deduktive, ku hulumtimi ka filluar
nga një nivel i përgjithshëm dhe ka vazhduar në një temë më të fokusuar apo në një nivel
më specifikë.
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Në këtë punim është përdorur edhe metoda historike ku trajton ADN-ën si dukuri të kohës
së mëparshme dhe si është zhvilluar ajo ndër vite.
Pjesë e këtij punimi është edhe metoda statistikore ku kam paraqitur përdorimin e analizave
të ADN-së dhe divizioneve të tjera bilogjike mbrenda territorit të Republikës së Kosovës
për kohën vjetore të 2018-tës.
Po ashtu kemi paraqitur edhe përbërjën biologjike dhe aparturat të cilat përdorën për
analizat e ADN-së.

5
5.1

REZULTATET
Kriminaliteti dhe Analizat e ADN-së në Kosovë

Kosova një vend i vogël por fatëkeqësisht numëri i krimeve është i lartë.
Ka shumë faktorë se pse ndodhin krimet në Kosovë.
Familja është njëri ndër faktorët për sjelljen kriminale të një individi.
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Familja në shumicën e rasteve na mëson sjellje të mira të cilat e përcjellin në gjithë jetën
fëmijën. Por familja mund ta mësojë fëmijën edhe me sjellje agresive, të dhunshme dhe
antisociale. Mosëmarrëveshja familjare, abuzimi i fëmijëve, konfilkti janë ato që të
shtyjenë tek krimi. Ku personi i cili është i mësuar me atë sjellje ka më shumë pririje të jetë
pjesë e krimeve. Shoqëria, vendi ku jetojmë, po ashtu janë disa faktorë për sjelljën dhe
paraqitjen e kësaj dukurie. Në Kosovë shkalla e lartë e papunësisë vlerësohet si faktori
kryesor për rritjen e krimeve. Zhgënjimi i të rinjëve pas përfundimit të fakultetit dhe duke
mos pasur ndonjë prespektivë bënë që të rinjët e vendit tonë të bëhen pjesë e krimeve duke
menduar në përfitimin prej tyre. Kriminologët dhe mekanizmat ligjorë si policia, gjykata,
prokuroria janë ata të cilët në mënyrë më adekuate dhe më shkencore mund të kuptojnë
arsyet se pse ndodhin krimet, janë ata të cilët kan rolin kryesor në parandalimin e krimeve.
Në ditët e sotme krimi për ne është një luftë prandaj ta parandalojmë dhe të triumfojmë në
këtë luftë e cila po merr qindra jetë.
Në vitin 2010 forenzika në Kosovë ka pësuar ndryshime të mëdha duke u shëndrruar si
agjencion i pavarur. Databaza për identifikimin dhe krahasimin e profileve të ADN-së
CODIS janë pranuar në vitin 2013 duke u dhurar nga Ambasada Amerikane në Kosovë
dhe është implementuar nga FBI. Viti 2015 është viti ku janë akredituar pesë laboratorë
njëri prej tyre i ADN-së/Serologjisë. Në divizionin e ADN-së dhe Serologjisë punojnë 4
persona të cilët janë të trajnuar në mënyrë të sofistikuar për kryerjen e analizave forenzike
të ADN-së (Agjencia e Kosovës për Forenzikë, 2016)
Në kuadër të analizave të ADN-së kryhen këto analiza:
1. Analizat e ADN-së nga pështyma,
2. Analizat e ADN-së nga gjaku,
3. Analizat e ADN-së nga qimet dhe indet
4. Analizat e ADN-së nga sperma,
5. Analizat e ADN-së nga eshtrat dhe dhëmbët dhe
6. Analizat e ADN-së nga prekja apo kontakti (djersa dhe qelizat epiteliale).
7.
5.2

Të dhënat statistikore 2016-2018
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Përmes satistikave të viteve 2016-2018 paraqiten si një formë e përmbledhur se si janë
realizuar punët, objektivat dhe numri i analizave gjatë këtyre viteve nga ana e Agjencionit
për forenzikë të Kosovës.

Raporti vjetor i vitit 2016

Departamentin e ADN-së dhe serologjisë gjatë vitit 2016 janë ekzaminuar 194 raste me
numër të dëshmive 1373, janë pranuar 210 raste, në pritje kanë qenë 5 raste dhe në proces
19 raste. (Agjencia e Kosovës për Forenzikë, 2016)

Raporti vjetor i vitit 2017

AKF-ja gjatë vitit 2017 për divizionin e ADN-së dhe i serologjisë ka kryer me sukses 170
ekspertiza me mbi 1300 dëshmi të llojeve të ndryshme të ADN-së. Kërkime po ashtu ka
pasur edhe në bazë të dhënave të ADN-së Codis dhe janë lëshuar raporte për kërkimet.

Raporti vjetor i vitit 2018
Ky divizion

bënë analizat serologjike për përcaktimin e origjinës së gjakut, kryerjën e

analizave të ADN-së nga gjaku, lëngjet trupore, mostrat e spermës, qimet e trupit, eshtrat,
sistemin CODIS etj. Gjatë vitit 2018 janë kryer me sukses 137 ekspertiza me mbi 1520
dëshmi të ndryshme të ADN-së, ka pasur edhe kërkime në bazën e të dhënave të ADN-së
CODIS po ashtu këto kërkime janë bërë edhe me kërkesë të shteteve të ndryshme.
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Tabela 1 :Statistikat e rasteve gjatë viteveve 2016-2018 për ADN dhe serologji

Viti

2016

2017

2018

ADN dhe serologji

ADN dhe serologji

ADN dhe serologji

Ekzaminuar

194

170

137

Pranuar

210

?

?

Nr. i dëshmive

1373

3000

1520

5.3

Rëndësia dhe roli i ADN-së në luftimin e krimit

Shkencat forenzike në të kaluarën kishin nevojë që të kenë material relativisht të madhë të
gjakut apo të spermës për të prodhuar një profil të ADN-së.
Në ditët e sotme një profil i ADN-së mund të gjenerohet vetëm nga disa qeliza të lëkurës
që dikush ka lënë prapa.
Zhvillimi teknologjik është një zhvillim pozitiv sa i përketë forenzikës sepse ndihmonë në
zgjidhjen e një sulmi seksual dhe krimeve të tjera të ndryshme.
Hetuesit mund të zgjidhin një krim me anë te ADN-së.
ADN është përdorur për të zgjidhur krime të panumërta por po ashtu ka shfajësuar shumë
njerëz të cilët ishin të dënuar gabimisht.
Ka shembuj të panumërt në të gjithë botën se AND përdoret për të zgjidhur krimet që
ndodhën muaj, vite dhe madje dekada më parë. Ruajtja e ADN-së në bazat e të dhënave
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kombëtare gjithashtu ka çuar në kapjen e autorëve të krimeve të cilët fillimisht as nuk
konsideroheshin të dyshuar.
Mbledhja e provave në vendin e ngjarjës duhet të bëhet në mënyrë sa më të shpejtë pasi të
jetë kryer krimi , sa më shumë prova të kemi për një rast aq më mirë mund të zgjidhet një
rast, sepse po qe se provat nuk mblidhen ato mund të humbin. Lëndët duhet të merren me
epruveta, shiringa, qese najlonietj ku ato duhet të jenë të pastërta.
Gjaku, sperma nëse gjenden në formë të lëngshme nuk duhet të mbahen në qese sepse
mund të prish mostrën e cila gjendet ne qese.
ADN është bërë një mjetë i fuqishëm në hetimet penale sepse ajo mund të përfshijë një të
dyshuar për një vepër penale por kemi raste kur dhe e përjashtonë një person nga një vepër
penale. ADN mund të përdoret për identifikimin e kufomave ku bëhet krahasimi në bazën
e të dhënave të AND-së.
Tek analizat e ADN-së kemi një teknikë e cila quhet kërkim familjar me rreze të gjatë e
cila është e disponushme për polic. Pikërisht është e kufizuar për databazën forenzike të
cilat bëjnë identifikimin e farefisit të afërm, prindërve, apo fëmijëve.
Kodi i Procedurës penale nuk e ka ndojnë dispozitë ku merrete me AND neni 294 i jep
policisë të drejtën të bëjë sigurimin e provave ku në kuadër të tyre hyn testi i ADN-së. Plani
global në gjirin e INTERPOL-it duhet të bëjë standarzimin në fushën forenzike. ADN është
një analizë e cila bënë zbulimin e kriminelit i cili fshihet pas një vepre penale por ajo ka
pasur raste kur ka bërë edhe lirimin nga aktakuza, lirmin nga burgimi disa vjeçar për
persona pas përfundimit të analizave të ADN-së.
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6

KONKLUZIONET DHE REKOMANDIMET

Në tërësi në këtë punim si temë kryesore e shtjellimit ka qenë ADN si rëndësi mjaft e larët
sa i përket zbulimit të kriminalitetit në botë. Përdorimi i ADN-së paraqitet vite më parë ku
është aplikur në vrajsen dhe zbardhjën e kryerësit të asaj vepre penale. Gjatë punimit të
këtij hulumtimi kemi hasur se si është përdorur anliza e ADN-së, se sa ka qenë e besueshme
në atë kohë. Pastaj gjatë kohës kjo analizë ishte përhapur rreth e rreth botës ku ka qenë një
ndihmesë mjaft e lartë për zbulimet e krimeve. Gjaku luan një rol mjaft të rëndësishëm në
jetën tonë në tërë organizmin, komponentët e tij po ashtu kanë shumë rëndësi të cilët
tregojnë dhe për shëndetin e personit. Llojet e grupeve të gjakut kanë një rëndësi mjaft të
lartë për njeriun, ndryshe kur personi e di grupin e gjakut të tij ka mundësi të bëjë
parandalimin e ndonjë sëmundjeje, e cila është më e pranishme tek personat me grup të
caktuar të llojit të gjakut. Flokët, qimet, pështyma, njolla sperm dhe materiali vaginal
ndryshe janë shtjelluar si prova të tjera biologjike të cilat kanë të bëjnë dhe këto me
zbardhjën e rasteve në kriminalitet. Në anën tjetër tema kryesore e këtij punimi ka qenë
ADN si analizë se çfarë strukture ka, nga kush ka trashëgim, si zbulohet ADN. Kam
shtjelluar edhe se si bëhet gjenerim i saj dhe sa mund të qëndroj ajo, ku është paraqitur si
kuriozitet se çdo njeri ka në trupin e tij AND sa do të mjaftonte për të lidhur Tokën me
Diellin më shumë se 300 herë ose të mbështjellimin ekuatorin e tokës 2 milionë e gjysëm
herë. Llojet e testeve se cilat janë përdorur më parë dhe cilat përdorën tash në mjekësi.
Përdorimi i ADN-së në forenzikë i cili luan rol mjaftë të madh në zbardhjën e krimeve por
edhe përdorimi i ADN-së në rastet civile si në rast të ndërrimit të fëmijëve, të zbulimit se
kush është prindi i fëmijut etj. Sipas agjencionit të forenzikës në Republikën e Kosovës
kemi një numër mjaft të madh të përdorimit të analizave të ADN-së në vendin tonë.
Zhvillimi i aparaturave që përdorin laboratorët dhe rëndësia se këto aparatura duhet të jenë
shumë të sofistikuara dhe në nivel të teknologjisë së fundit sa i përketë të paktën përdorimit
të agjencionit forenzike ku e bënë më të lehtë zbulimin e kriminelit.
Faktorët të cilët ndikojnë në kriminalitetin në ditët e sotme janë faktorët ekonomiko/social,
faktorët organizativ dhe mikrogrupor, faktorët ligjor ku sjellin kriminelët të bëjnë vepra të
cilat ndryshe paraqesin vepra penale, të cilat janë një dukuri mjaft negative për tërë vendin.
Si përfundim kam ardhur se ADN, provat bilogjike dhe analizat e bëra janë mjaft të
rëndësishme dhe luajn një rol shumë të madh sa i përket zbulimit të krimit dhe personit i
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cili fshihet pas këtij krimi. Agjencioni i forenzikës dhe shteti i Kosovës duhet të jetë i
pajisur me aparatet më të sofistikuara dhe të i kushtojnë rëndësi të madhe departamentit të
këtyre provave biologjike. Të paraqesin një investim të madh në agjencionin e forenzikës
dhe të luftojnë sa më shumë me të gjitha mënyrat për parandalimin dhe sanksionimin sa
më të lartë të personave të cilët janë të përfshirë në vepra kriminalistike.
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